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De stenen Karel van Gelre op de 
Arnhemse Jansplaats
Een terugblik op een 65-jarige relatie tussen 
stad en standbeeld
Jan Kuys
Op zondag 13 april 2014 was het precies 65 jaar geleden dat in de Arnhemse bin-
OFOTUBEPQEF+BOTQMBBUTIFUTUBOECFFMEWBOIFSUPH,BSFMWBO(FMSFQMFDIUJHXFSE




dere genodigden is dit zeker gelukt. Landelijke dagbladen besteedden aandacht aan 
de plechtigheid en de NCRV maakte een radioreportage van de onthulling. Na de 
CJKFFOLPNTUPQEF+BOTQMBBUTPQFOEFEFNJOJTUFSWBO0,8ES'+5I3VUUFOEF
UFOUPPOTUFMMJOHA,BSFMWBO(FMSFFO[JKOUJKEJOIFUHFCPVXWBOA,VOTUPFGFOJOH%F





nauwelijks meer leeft in het Arnhemse collectieve bewustzijn. Een publiekslieveling of 
FFO"SOIFNTFJDPPOJTIJKJOBMEJFKBSFOOJFUHFXPSEFO;JKOTUFWFSKBBSEBHBMTCFFME
is op de Jansplaats onopgemerkt voorbijgegaan. Het beeld is verworden tot een be-
kend stuk Arnhems straatmeubilair, dat zoals zoveel objecten in de openbare ruimte, 
voornamelijk de publiciteit haalt, wanneer het slachtoffer van vandalisme is geworden.
In een eerdere publicatie over het standbeeld 
besteedde ik aandacht aan het negatieve 
JNBHP EBU ,BSFM WBO(FMSF TJOET EF OFHFO-
tiende eeuw in de Nederlandse geschied-
schrijving heeft. Een negatief beeld dat deels 
XFSEJOHFHFWFOEPPSEFPQWBUUJOHEBU,BSFM
zich ten onrechte heeft verzet tegen ‘de 
MPPQ EFS /FEFSMBOETF HFTDIJFEFOJT %JF JO
de ogen van velen vanzelfsprekende ‘loop 
der Nederlandse geschiedenis’ is die van 
de vijftiende- en zestiende-eeuwse vorming 
van een Nederlandse eenheidsstaat onder 
leiding van de Bourgondische en Habsburg-
TF WPSTUFO,BSFM WBO(FMSF IFFGU [JDI IJFS-
tegen levenslang krachtig verzet. Tegen de 
achtergrond van deze ‘Hollandse’ geschied-
opvatting werden de wreedheden die in 
naam van de Gelderse hertog zijn bedreven, 
TUSFOHWFSPPSEFFME%FNJOEFSGSBBJFLBOUFO
van de Habsburgse oorlogsvoering viel dit 
BGXJK[FOEFPPSEFFMOJFUUFOEFFM;JKXFSEFO
immers achteraf gelegitimeerd door het be-
reikte resultaat: de totstandkoming van de 
OBUJPOBMF /FEFSMBOETF TUBBU %F BOOFYBUJF
van Gelre werd daarbij als de finale en van-
zelfsprekende afronding van de Bourgon-
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disch-Habsburgse Nederlanden beschouwd.2
In dit artikel wil ik stilstaan bij de relatie 
UVTTFOEFTUFOFO,BSFMWBO(FMSFFOEFTUBE
Arnhem in de twintigste en vroege eenen-
twintigste eeuw. Wie namen wanneer en 
waarom het initiatief tot de oprichting, had 
het beeld wel of niet een symbolische beteke-
nis, speelde het een rol in het stedelijk leven, 
hoe werd met het beeld omgegaan door 
publiek en gemeente? Voor zover bekend 
dateren de vroegste plannen om in Arnhem 
FFOTUBOECFFMEWPPSIFSUPH,BSFMPQUFSJDI-
ten uit 1938. Alvorens ik mij tot het jaar 1938 
bepaal, wil ik in het kort nagaan in hoeverre 
IFSUPH,BSFMBMWØØSJO"SOIFNCFLFOE-
heid of populariteit genoot. Het is immers 
nauwelijks voorstelbaar dat de belangstelling 
WPPS,BSFMJOIFUIFSEFOLJOHTKBBSQMPUT
uit de lucht kwam vallen.
Karel en Arnhem in de periode 1538-1938
)FSUPH,BSFMWBO(FMSFJTPQKVOJJO
zijn Arnhemse woning eenzaam overleden. 
In zijn laatste levensjaar was Arnhem een van 
de weinige steden van zijn hertogdom waar-
mee hij niet in conflict was geraakt. In een 
geheim verdrag met zijn bondgenoot koning 
'SBOT * WBO 'SBOLSJKL IBE ,BSFM EJF HFFO
wettige erfgenamen had, in 1534 toegezegd 
dat het hertogdom Gelre na zijn overlijden 
JOEJFOTIBOEFO[PVPWFSHFHBBO5PFO,BSFM
de inhoud van dit verdrag aan de Staten van 
Gelre bekend had gemaakt, werd de voorge-
nomen overdracht van Gelre aan Frankrijk 
EPPS IFO BMT MBOEWFSSBBE CFTDIPVXE %F
Staten van Gelre besloten hierop een andere 
opvolger voor de hertog aan te wijzen in de 
persoon van Willem, zoon van de hertog van 
,MFFG)JKXFSEBMUJKEFOTIFUMFWFOWBO,BSFM
in januari 1538, in Nijmegen – de meest an-
UJ,BSFMHF[JOEFTUBEWBOIFUIFMFIFSUPHEPN
o JOHFIVMEJHE,BSFMIBEFSWPPSHFLP[FO JO
het kartuizerklooster Monnikhuizen begra-
ven te worden. In Arnhem heeft men deze 
laatste wens van de landsheer maar ten dele 
HFSFTQFDUFFSE )FU MJDIBBN WBO ,BSFM XFSE
in de Eusebiuskerk bijgezet, zijn ingewanden 
gingen naar Monnikhuizen en zijn hart kreeg 
een plaats in de Arnhemse Minderbroeder-
LFSL ,PSU OB [JKO PWFSMJKEFO JT JO EF &VTF-
biuskerk het bekende praalgraaf opgericht, 
dat samen met ‘de man in het kastje’ door 
de eeuwen heen de zichtbare herinnering 
aan de omstreden hertog is gebleven. Het 
gebrandschilderde glas met zijn portret en 
EBUWBO[JKOHFNBMJOEBU,BSFMJOBBOEF
Eusebiuskerk schonk, is in de zeventiende 
eeuw verloren gegaan.3 
Van de zijde van historici binnen en bui-
UFO"SOIFNIFFGU,BSFMJOEFFFVXFOOB[JKO
overlijden niet overmatig veel aandacht ge-
kregen. En wanneer aandacht aan hem werd 
besteed, was dat meestal in negatieve zin. 
Vooral de tirade van Conrad Busken Huet in 
diens geschiedwerk Het Land van Rembrand 
	
IFFGUIFUJNBHPWBO,BSFMHFFOHPFE
gedaan.4 Gezien in dit licht is het opmerkelijk 
dat in 1922 in Arnhem een stichting werd 
PQHFSJDIUEJFOBBS,BSFMWBO(FMSFXFSEWFS-
OPFNE%F[FTUJDIUJOHIBE UPUEPFM AIFUWFS-
krijgen en hebben van een gebouw met meu-
bilering, waarin het Arnhemsch Genootschap 
van Oudheidkunde zijn zetel zou vestigen’. 
8BBSPNNFO EF OBBN WBO ,BSFM WBO(FMSF
aan de stichting heeft gegeven, is niet bekend. 
%FTFDSFUBSJTWBOEFTUJDIUJOH+("WBO)P-
gerlinden, heeft in de oprichtingsvergadering 
FFOWPPSESBDIUPWFS,BSFM WBO(FMSFHFIPV-
EFO%BBSJO[BMIJKPOHFUXJKGFMEEFLFV[FWPPS
de naam van de stichting hebben toegelicht. 
%F JOIPVE WBO EF WPPSESBDIU JT POCFLFOE
Van Hogerlinden kan in ieder geval als een 
QMFJUCF[PSHFS WBO ,BSFM XPSEFO CFTDIPVXE
Hij was in 1938 actief betrokken bij de her-
EFOLJOHWBOEFTUFSGEBHWBO,BSFMWBO(FMSF
en nam daarna zitting in het comité voor de 
oprichting van een standbeeld van de hertog. 
%F PQSJDIUFST WBO EF TUJDIUJOH [BHFO OBBS
men mag aannemen, geen probleem in de 
slechte reputatie die in de nationale geschied-
schrijving aan de Gelderse hertog kleefde. Op 
het wervingsbiljet voor donateurs werd het 
QPSUSFU WBO ,BSFM QSPNJOFOU BGHFCFFME %F
beoogde huisvesting voor het Genootschap 
werd gevonden in de middeleeuwse Bolksto-
ren, die werd aangekocht en gerestaureerd, 
maar uiteindelijk nooit tot huisvesting van het 
Genootschap heeft gediend. In 1957 werd de 
TUJDIUJOHA,BSFMWBO(FMSFPQHFIFWFO[POEFS
dat haar doel was bereikt.5
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Donateursbiljet van de stichting ‘Karel van Gelre’ (A.G. Schulte (red), Arnhems Historisch Genootschap 
Prodesse Conamur 1792-1992. Overal lieten zij hun sporen na, Zutphen 1992, 92)
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/B EF PQSJDIUJOH WBO EF TUJDIUJOH A,BSFM
van Gelre’ in 1922 kwam de naam van de 
hertog weer in de publiciteit in 1938, toen 
het initiatief tot de herdenking van zijn 
vierhonderdste sterfdag werd genomen. Ini-
tiatiefnemers voor deze huldeblijk waren het 
Arnhemsch Genootschap voor Oudheidkun-
de en de Historische Vereeniging Gelre. Op 
30 juni 1938, op de dag af vierhonderd jaar 
OB,BSFMTPWFSMJKEFOIJFMEFOEF7FSFFOJHJOH
Gelre en het Arnhemsch Genootschap van 
Oudheidkunde een herdenkingsbijeenkomst 
in de Eusebiuskerk. Namens de provincie 
XBT EF $PNNJTTBSJT EFS ,POJOHJO NS 4
CBSPOWBO)FFNTUSBBBOXF[JH%FWPPS[JUUFS
van Gelre en rijksarchivaris in Gelderland, 
jhr.mr. A.H. Martens van Sevenhoven, sprak 
FFOIFSEFOLJOHTSFEFVJU%F UFLTUWBOEF[F
rede is niet bewaard gebleven, we kennen 
hieruit slechts citaten die in dagbladen zijn 
BGHFESVLU %BBSCJK WBMU PQ EBU EF TQSFLFS
PWFSFFOLPNTUFO[BHUVTTFOIFUMPUWBO,BSFM
van Gelre en dat van Willem van Oranje. 
%PPS IFN UF WFSHFMJKLFO NFU 8JMMFN WBO
Oranje schetste Martens de persoonlijke 
USBHJFL WBO ,BSFM %JFOT JOTQBOOJOHFO PN
de onafhankelijkheid van zijn hertogdom te 
handhaven waren gedoemd te mislukken, 
doordat ‘de loop der geschiedenis in andere 
richting wees dan hij wilde’. Het levenswerk 
van Willem van Oranje had daarentegen 
ondanks vele tegenslagen wel tot blijvend 
resultaat geleid. Hij heeft de fundamenten ge-
legd ‘voor een gebouw, dat nu nog ons aller 
UPFWMVDIUJTPOTWBEFSMBOE,BSFMIBETUFFET
de steun van de Gelderse bevolking genoten: 
‘Hij was een nationale figuur, die een in het 
volk levende gedachte vertolkte, n.l. den te-
HFO[JOUFHFOWSFFNEFPWFSIFFSTDIJOH%BBS
voegde Martens afsluitend aan toe: ‘Wij, die 
400 jaren later leven, wij gelooven nog in 
EFHFEBDIUFEJFIFSUPH,BSFMCF[JFMEIFFGU
Wij zijn nog altijd het volk, dat aan zijn zelf-
standig bestaan boven alles gehecht is.’ Het 
waren beladen woorden aan de vooravond 
van de Tweede Wereldoorlog.6
Ter afsluiting van de bijeenkomst legde 
Martens van Sevenhoven een krans met 
blauwgele linten, de kleuren van Gelderland, 
BBOEFWPFU WBO,BSFMTHSBGNPOVNFOU&FS-
dergenoemde J.G.A. van Hogerlinden, toen 
voorzitter van het Arnhemsch Genootschap 
voor Oudheidkunde, plaatste een krans met 
de blauwwitte stadskleuren van Arnhem. 
%BBSCJK [PV 7BO )PHFSMJOEFO PQHFNFSLU
hebben dat Arnhem de stad was die aan 
,BSFMUPUIFUMBBUTUUSPVXXBTHFCMFWFO&FO
dubieus compliment voor het Arnhem van 
1538!7%BBSOBCFHBGIFUHF[FMTDIBQ[JDIOBBS
het gemeentemuseum, waar op de portret-
tengalerij een tentoonstelling was te zien van 
portretten van en archivalia met betrekking 
UPU,BSFMWBO(FMSFFO.BBSUFOWBO3PTTVN
%S "+ WBO EF 7FO QSPWJODJBBM DIBSUFS-
meester en bestuurslid van de Vereeniging 
Gelre, schreef in 1938 ter gelegenheid van de 
IFSEFOLJOH FFO MFWFOTTDIFUT WBO,BSFM EJF
QBTJOJOESVLWFSTDIFFO%F[FTDIFUTJT
opgenomen in meergenoemde catalogus van 
EF UFOUPPOTUFMMJOH A,BSFM WBO (FMSF FO [JKO
tijd’, die in 1949 gelijktijdig met de onthulling 
WBOIFSUPH,BSFMTTUBOECFFMEHFPQFOEXFSE8 
Arnhems initiatief, Arnhems geld
Naar aanleiding van de herdenking van 
1938 ontstond het idee een standbeeld voor 
,BSFMWBO(FMSFPQUFSJDIUFO)FUCFFMEXBT
oorspronkelijk, formeel beschouwd althans, 
een particulier initiatief van een driehoof-
EJH DPNJUÏ 	A$PNJUÏ 4UBOECFFME WPPS ,BSFM
van Egmond hertog van Gelre’), waarin de 
burgemeester van Arnhem H.P.J. Bloemers, 
de adjunct-directeur van Gemeentewerken 
H.J. Heuvelink, en J.G.A. van Hogerlinden, 
Kranslegging bij het graf van Karel van Gelre, 
30 juni 1938 (De Gelderlander, editie Nijmegen, 
1 juli 1938)
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voorzitter van het Arnhemsch Genootschap 
voor Oudheidkunde, zitting hadden. Wat nu 
in 1938 precies de aanleiding of het motief 
is geweest voor het oprichten van een stand-
beeld, heb ik niet kunnen achterhalen. Vond 
NFO EBU EF IJTUPSJTDIF TUBUVVS WBO ,BSFM
van Gelre een standbeeld rechtvaardigde, of 
greep men de gelegenheid slechts aan om 
het stadscentrum met een beeld te verfraaien, 
ongeacht de voorstelling? Evenmin is bekend 
met welke argumenten men donateurs heeft 
overgehaald een substantieel bedrag voor het 
beeld te schenken. Het bestaan van schrifte-
lijk wervingsmateriaal is niet bekend. Hoewel 
men aanvankelijk vermoedelijk alleen het plan 
heeft opgevat een standbeeld voor hertog 
,BSFMPQUFSJDIUFOIFFGUNFOXFMMJDIUNFUEF
gedachte gespeeld om later van nog meer Gel-
derse hertogen een standbeeld te laten maken. 
;PJFUTCMJKLUBMUIBOTVJUFFOCSJFGEJFSJKLTBSDIJ-
varis Martens van Sevenhoven op 15 januari 
1942 aan burgemeester Bloemers zond.9
Uit dezelfde brief blijkt verder dat de 
burgemeester eind 1941 of begin 1942 de 
rijksarchivaris heeft geraadpleegd voor het 
PQTDISJGUWBOEFTPLLFM%FBSDIJWBSJTLXBN
met twee voorstellen. Het eerste was een 
formeel opschrift in het Latijn, terwijl het 
tweede een minder formeel gestelde Neder-
landse tekst was die meer een informatief ka-
rakter had. In zijn begeleidende brief merkte 
de rijksarchivaris op dat de Latijnse tekst 
onder de toenmalige politieke omstandighe-
den geen haalbare kaart was. Inderdaad kan 
men in de tekst een boodschap lezen die de 
%VJUTFCF[FUUFSPOXFMHFWBMMJHNPFTU[JKO
Carolus dux Gelriae et comes Zutphaniae
1467-1538
Germanorum Imperatoris acerrimus 
oppugnator
	,BSFMIFSUPHWBO(FMSFFOHSBBGWBO;VUQIFO
 ;FFS GFM CFTUSJKEFS WBO EF LFJ[FS
WBOEF%VJUTFST

Het is bij deze papieren verzetsdaad van de 
rijksarchivaris gebleven. Tijdens de oorlog 
kon er al helemaal geen sprake van zijn dat 
de bezettingsautoriteiten een dergelijk toe-
TQFMJOHPQBOUJ%VJUTWFS[FU[PVEFOEVMEFO
Na de oorlog achtte men het blijkbaar niet 
meer opportuun een dergelijk opschrift aan 
te brengen. Afgezien daarvan valt er in his-
torisch opzicht ook wel wat af te dingen op 





7 CFUFLFOEF OPH OJFU EBU ,BSFM WPPSBM PG
uitsluitend strijd tegen de keizer voerde.
Ergens in de periode 1938-1941 is het drie-
koppige initiatiefcomité een campagne be-
gonnen om geld voor het standbeeld bijeen 
te brengen. Aan degenen die geldelijk had-
den bijgedragen, werd een fraai op geschept 
papier gedrukt betalingswijs overhandigd. 
%F WPPSHFESVLUF EBUFSJOH WFSNFMEU AWPPS-
jaar 1941’, zodat men kan vermoeden dat 
de wervingsactie rond die tijd heeft plaats-
gevonden. Waarschijnlijk heeft het comité 
personen en instellingen gericht benaderd. 
Van een collecte of iets dergelijks onder de 
"SOIFNTFCFWPMLJOHCMJKLUOJFUT%FMJKTUWBO
donateurs vermeldt een aantal van 27 perso-
nen, waarvan ruim de helft directeur van een 
grote Arnhemse onderneming was. Opval-
lend is dat men geen geld van buiten Arnhem 
heeft binnengehaald, maar waarschijnlijk zijn 
daartoe geen pogingen gedaan. Er is een 
bedrag van in totaal f1108,50 bijeengebracht, 
waarvoor onder andere een blok Belgische 
kalksteen werd aangeschaft. Het verhaal 
wil dat de steenklomp onderweg tussen de 
groeve en Arnhem nog in de Maas is beland. 
6JU EF TUFFO [PVEFO "MCFSU %JFLFSIPG FO
Joop Hekman, leerlingen van de school voor 
beeldende kunst en kunstnijverheid ‘Genoot-
TDIBQ ,VOTUPFGFOJOH OB EF PPSMPH POEFS
leiding van hun leraar Gijs Jacobs van den 
)PGIFUCFFMEWBO,BSFMWBO(FMSFIPVXFO
Twee van de drie leden van het initiatiefco-
mité zouden de voltooiing van het beeld niet 
meer meemaken. Van Hogerlinden is in 1946 
overleden. Burgemeester Bloemers is in 1944 
door de bezetter op non-actief gesteld, wens-
te na de oorlog op eigen verzoek niet meer 
als burgemeester terug te keren en overleed 
in 1947.10
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Betalingsbewijs van een donatie voor het stand-
beeld, 1941 (Gelders Archief, 2055 Prodesse Cona-
mur, inv.nr. 83) 
In 1948 was het werk klaar en kon het beeld 
door het comité aan de gemeente worden 
aangeboden. Na de formele aanvaarding 
door de raad reserveerde de gemeente gelden 
voor het maken van de sokkel, de aanpassing 
van de bestrating en de plaatsing van het 
CFFME ,MBBSCMJKLFMJKL WPOE IFU CFTUVVS WBO
de Gelderse hoofdstad het een goed idee om 
binnen haar grenzen een monument ter her-
innering aan een van de Gelderse hertogen te 
plaatsen. Bij dit alles kan men zich afvragen 
of de raad daarbij een vrije keus heeft gehad. 
Aangezien zowel de burgemeester als de ad-
junct-directeur van Gemeentewerken in het 
initiatiefcomité zaten, lijkt het op voorhand 
een uitgemaakte zaak te zijn geweest dat het 
beeld aan de gemeente werd overgedragen.
Gelderse vrijheidsheld, geliefde Arnhemmer
Het College van B&W onder leiding van bur-
gemeester Ch.G. Matser greep de onthulling 
van het beeld aan om eens flink uit te pak-
ken.11 Opmerkelijk is dat men het niet bij een 
plaatselijk evenement wilde laten, maar de 
intentie had van de onthulling een gebeurte-
nis te maken waarvan de reikwijdte de gren-
zen van Arnhem en de provincie ruimschoots 
PWFSTUFFH%F[FBNCJUJFV[FPQ[FUXFSEWFS-
antwoord met historische argumenten. Her-
UPH,BSFMIBEFFOFYQBOTJPOJTUJTDIFQPMJUJFL
gevoerd en kon zich omstreeks 1520 met 




en de Ommelanden en Friesland. Het was om 
die historische redenen dat Arnhems nieuwe 
burgemeester Matser de Commissarissen der 
,POJOHJOWBOEFQSPWJODJFT0WFSJKTTFM%SFO-
the, Friesland en Groningen voor de onthul-
ling uitnodigde. Ook de gouverneur van Lim-
burg was onder de genodigden, omdat delen 
van het voormalige Gelderse Overkwartier 
immers tot de huidige provincie Limburg 
behoorden. Omdat enige delen van het voor-
NBMJHF0WFSLXBSUJFSUPUEF%VJUTF8FTU[POF
behoorden, zou het consequent zijn geweest 
dat ook enige autoriteiten uit dat gebied wer-
den uitgenodigd. Waarschijnlijk was dit toen 
nog een brug te ver. 
Bij het samenstellen van de lijst van ge-
nodigden beperkte de burgemeester zich 
OJFU UPU EF HFCJFEFO EJF IFSUPH ,BSFM FFOT
bestuurd had. Ook van drie steden die onder 
de verantwoordelijkheid van de hertog be-
legerd en/of geplunderd waren, werden de 
burgemeesters uitgenodigd, namelijk die van 
"NTUFSEBN %FO )BBH FO "NFSTGPPSU )FU
gaat hier om enkele van de vele veldtochten 
Lijst van donateurs voor het standbeeld, 1941 (Gel-
ders Archief, 2055 Prodesse Conamur, inv.nr. 83)
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van de beroemde en beruchte Gelderse maar-
schalk Maarten van Rossum. In het gemeen-
telijke dossier van de onthulling vindt men 
op een vel briefpapier van het Rijksarchief in 
Gelderland een korte getypte notitie over de 
onaangename ervaringen die de drie steden 
VJU OBBN WBO IFSUPH ,BSFM IBEEFO NPFUFO
ondergaan. Het stuk is niet gedateerd of 
ondertekend, maar de ontstaansreden moge 
duidelijk zijn: het Arnhemse College had bij 
de rijksarchivaris inlichtingen ingewonnen 
over de mogelijke wandaden jegens zuster-
TUFEFO XBBSWPPS IFSUPH ,BSFM WFSBOUXPPS-
EFMJKLLPOXPSEFOHFTUFME%FSJKLTBSDIJWBSJT
of een van zijn medewerkers heeft naar aan-
leiding van het verzoek om inlichtingen de 
notitie opgesteld en aan B&W toegezonden.12 
Was er sprake van een latent schuldgevoel 
bij het Arnhemse College? Omdat afschriften 
van uitnodigingsbrieven aan de respectieve 
burgemeesters in genoemd dossier aanwezig 
zijn, kunnen we nagaan in hoeverre de via 
het Rijksarchief vergaarde historische kennis 
in deze invitaties is verwerkt. Het blijkt dat 
deze vrijwel letterlijk in de brieven is overge-
nomen, met hier en daar nog wat vergoelij-
kende toevoegingen. Sussende woorden nam 
burgemeester Matser op in de uitnodiging die 
HFSJDIU XBT BBO EF CVSHFNFFTUFS WBO %FO
Haag, de plaats die in 1528 door Maarten 
van Rossem geplunderd en gebrandschat 
was: ‘Niet voor Maarten van Rossum, doch 
WPPS [JKO WPSTU IFSUPH ,BSFM WBO (FMSF [BM
thans een standbeeld worden opgericht.’ 
Burgemeester W.A.J. Visser bleek vergevings-
gezind en aanvaardde de uitnodiging met de 
volgende woorden: ‘dat ik niettegenstaande 
de wandaden, door des hertogs maarschalk 
tegen ’s-Gravenhage bedreven, waarvan U in 
Uw schrijven gewag maakt, gaarne aan Uw 
verzoek zou voldoen.’
In zijn toespraak bij de onthulling van 
het standbeeld kon de burgemeester het 
notoir slechte imago van de hertog in de 
Nederlandse geschiedschrijving uiteraard niet 
verzwijgen, maar hij refereerde ook aan het 
eerder genoemde voorstel van Martens van 
Sevenhoven voor de tekst op de sokkel, 
XBBSJO IFSUPH ,BSFM WPMHFOT EF TQSFLFS
wordt gekarakteriseerd als ‘zeer verbitterde 
UFHFOTUBOEFSWBOEF%VJUTFLFJ[FS%BBSBBO
voegde hij toe:
Dit bijschrift is niet in het steen gehouwen, 
maar toch moge ik U vragen: ziet de figuur 
die in dit standbeeld geëerd wordt ook zò. 
Op deze wijze kan de Arnhemse bevolking 
– en de Gelderse in het algemeen – hem nu 
ook eren.
In het vervolg van zijn toespraak hemelde de 
burgemeester de hertog verder op en haalde 
hij de historische banden tussen de hertog en 
Arnhem aan:
Arnhem is door hertog Karel altijd als 
zijn hoofdstad beschouwd en hij heeft hier 
gedurende zijn onrustige regering veel 
verblijf gehouden. De burgerij voelde zich 
zeer aan hem verknocht en na zijn dood 
ging het verzoek uit, hem, die zo vaak 
in hun midden was geweest, hen van het 
Boergondische gezag bevrijd had en hier 
overleden was, ook hier te mogen begra-
ven. In de Eusebiuskerk werd hij bijgezet, 
een praalgraf werd er voor hem opgericht 
en zijn harnas werd in diezelfde kerk be-
waard. Nu Arnhem na een nieuwe bezet-
ting is bevrijd leeft in ons, Arnhemmers, 
opnieuw de grote figuur van vier eeuwen 
geleden, die onze vrijheid in zijn dagen 
heeft voorgestaan en verdedigd tegenover 
vreemde macht. Zo bezien aanvaard ik 
gaarne namens het gemeentebestuur en 
namens de gehele burgerij dit standbeeld.
"MEVT XFSE ,BSFM QPTUVVN EPPS EF CVSHF-
meester tot Arnhemse en Gelderse vrijheids-
held bestempeld, werd Arnhem de geliefde 
hoofdstad en residentie van de hertog, en 
werd de hertog als mede-Arnhemmer de 
MJFWFMJOH WBO TUBETCFTUVVS FO CVSHFSJK %F
TUFOFOIFSUPH,BSFMXFSEJOEFWJTJFWBOEF
burgemeester vooral een beroemde en gelief-
de Arnhemmer. 
Ondanks de suggesties van Martens van 
4FWFOIPWFOFO.BUTFSJTIFUCFFMEWBO,BSFM
van Gelre geen Gelders verzetsmonument 
geworden. In het collectieve Arnhemse of 
(FMEFSTFHFIFVHFOTQFFMEF,BSFMWBO(FMSF
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als Gelderse vrijheidsheld ten tijde van de 
onthulling vermoedelijk al lang geen rol 
meer. Evenmin hebben Gelderse historici 
hem als Gelderse vrijheidsheld afgeschilderd. 
7BOVJUOBUJPOBBMQFSTQFDUJFGXFSE,BSFMWBO
Gelre bepaald ook niet als een vrijheidsstrij-
EFS HF[JFO %F QPHJOHFO WBO EF SJKLTBSDIJ-
WBSJTFOEFCVSHFNFFTUFSPNWBO,BSFMWBO
Gelre een verzetsheld te maken, doen gefor-
ceerd aan en kunnen niet los geworden zien 
van de toen nog actuele ervaringen uit de 
Tweede Wereldoorlog. Ook de vormgeving 
van het beeld, een middeleeuwse ridder in 
ruststand, zijn bescheiden afmetingen en de 
onopvallende locatie op de Jansplaats leken 
niet voorbestemd om hier een gedenkplek 
voor de Gelderse vrijheidsstrijd te creëren. 
%FQMFLPQEF+BOTQMBBUT	AUFHFOPWFS,SFZN-
borg’) werd in 1948 als voorlopige locatie 
bestempeld. Als mogelijke definitieve locatie 
werd de Markt genoemd, een plaats van meer 
allure, maar in 1949 nog niet hersteld van de 
oorlogsverwoestingen.13 Nabij de Markt zou 
echter in 1953 een verzetsmonument worden 
HFQMBBUTUFO,BSFMCMFFGXBBSTDIJKOMJKLNFEF
daardoor op de plek waar hij was. Het stand-
beeld is ondanks de woorden van Matser niet 
het symbool van Gelres onafhankelijkheid 
geworden, hoogstens herinnert het aan een 
bekende voormalige inwoner van de stad. Het 
blijft uniek in de zin dat het nog steeds het 
enige standbeeld van een Gelderse hertog is.
Vanuit de Nederlandse historische wereld 
klonk zover bekend in 1949 of later geen kri-
tiek op de oprichting van het standbeeld van 
de omstreden hertog. Een uitzondering is de 
Nijmeegse hoogleraar L.J. Rogier in zijn boek 
over de Nederlanden in de periode 1500-
1800, getiteld Eenheid en Scheiding. Ik citeer 
[JKOPPSEFFMPWFS,BSFMWBO(FMSF
Onthulling van het standbeeld, 13 april 1949 (Gelders Archief, Fotocollectie voormalig gemeentearchief 
Arnhem 2, nr. 1583-7587)
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Door de eeuwen heen heeft zijn naam 
voor het Gelderse provincialisme zekere 
heroïsche klank behouden, ofschoon zijn 
rechten van de aanvang af betwistbaar 
waren, zijn opzet reactionair en zijn mi-
litaire tactiek zelfs voor die tijd uitzonder-
lijk gewetenloos.
Rogier noemt het Arnhemse standbeeld niet, 
maar hij moet er weet van hebben gehad, 
toen hij bovenstaande woorden neerschreef.14 




Dit neemt niet weg, dat zijn naam voor het 
Gelders provincialisme zekere heroïsche 
klank behield, getuige zijn standbeeld te 
Arnhem.
Fijntjes merkt Rogier op dat de oprichting 
van het standbeeld toch wel paradoxaal is, 
PNEBU,BSFM [JKO IFSUPHEPN BBO EF LPOJOH
van Frankrijk zou hebben verkwanseld, als 
zijn onderdanen het hem niet belet hadden.15
De belegeraar belegerd
Binnen de historische wereld bleef het dus stil 
en ook onder de Arnhemse bevolking klonk 
geen kritiek. Geheel onverwacht kwam er 
een opvallende reactie uit het nabije Huissen. 
Wraakzuchtige Huissenaren zagen hun kans 
schoon om de Gelderse hertog postuum een 
IBLUF[FUUFO%F[FXSBBL[VDIUHBBUUFSVHPQ
EFNJTMVLUFBBOTMBHEJF,BSFMJOQMFFH-
de op Huissen, dat toen nog onder het gezag 
WBOEFIFSUPHWBO,MFFG TUPOE%BBSCJKIBE
,BSFMNBBS OBVXFMJKLT IFU WFHF MJKG LVOOFO
SFEEFO;JKOTNBEFMJKLFOFEFSMBBHIBEIJKUF
danken aan de Huissense stadsmilitie waar-
van de leden van het Gangulphusgilde en het 
-BVSFOUJVTHJMEFEFFMVJUNBBLUFO;FLFSWBOBG
de eerste helft van de negentiende eeuw, 
maar waarschijnlijk al langer, wordt jaarlijks 
in Huissen op de maandag voor of na Sint-
+BO	KVOJ
IFU#FMFHFO0OU[FUHFWJFSE%F
leden van beide genoemde gilden, die als 
‘schuttersgilden’ nog steeds bestaan, verde-
MFO[JDIJOA,MFFGTFOFOA(FMEFSTFOXBBSOB
in een schijngevecht de gebeurtenissen van 
1502 worden nagespeeld. 
Na afloop wordt gebroederlijk het Bevrij-
dingsfeest gevierd.16 %F PQSJDIUJOH WBO IFU
TUBOECFFME WBO IFSUPH,BSFM CPPE EF)VJT-
senaren na bijna 450 jaar de gelegenheid de 
Gelderse landsheer postuum in het hol van 
de leeuw nog eens jaarlijks flink te vernede-
ren. Op een ochtend in juli 1949 stond tegen 
IFUWPFUTUVLWBO,BSFMTTUBOECFFMEFFOHSPPU
bord met een provocerende tekst waarin de 
Huissenaren verklaarden niet te zullen in-
gaan op de hertogelijke eis de stadspoorten 
voor hem te openen want ‘Liever storven wy 
dan dat wy de poirten voor U Eedele souden 
openen!’.17 Een traditie was geboren. Na 1949 
was de stenen hertog nog regelmatig het 
slachtoffer van Huissense vernederingen.18 
Later werden de pesterijen minder frequent 
en volgens mondelinge mededelingen van 
Huissenaren is de traditie omstreeks 1970 
verdwenen.19 In de publicaties over het Beleg 
Huissenaren ‘versieren’ het standbeeld onder lei-
ding van Hans Bouwmeister, z.j. (particuliere 
collectie)
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en Ontzet uit respectievelijk 1977 en 1986 vind 
men deze traditie dan ook niet meer vermeld. 
Toeristenlokker van het witte doek
Terwijl wraakzuchtige Huissenaren in de 
jaren vijftig de held van burgemeester Matser 
jaarlijks probeerden te vernederen, gebruikte 
de gemeente het beeld om de stad te promo-
UFO,BSFMWBO(FMSF JTQSPNJOFOUBBOXF[JH
in de film ‘In Arnhem staat een beeld’ van 
cineast Rudi Hornecker.20 %F[F mMN JT HF-
maakt in opdracht van de gemeente en ging 
in 1959 in première.21 %F UPUTUBOELPNJOH
JT BBOWBOLFMJKL OJFU WMPU WFSMPQFO ,PSU OB
de Tweede Wereldoorlog had Hornecker 
een documentaire met de titel ‘Thuiskomst’ 
gemaakt over de terugkeer van de Arnhem-
mers die na de Slag om Arnhem geëvacu-
eerd waren. Verwijzend naar het succes van 
deze film heeft hij in juli 1955 aan B&W van 
Arnhem het voorstel gedaan om een film 
over het ‘hedendaagse Arnhem’ te maken. 
Het College is niet onmiddellijk daarop in-
gegaan, maar toch stelde de gemeenteraad 
op voorstel van B&W al op 20 februari 1956 
FFOLSFEJFUCFTDIJLCBBS%PFMXBTIFUMBUFO
maken van een film die in bioscopen kon 
worden vertoond en ‘goodwill’ voor Arnhem 
kweekte. Op voorstel van burgemeester Mat-
ser zouden de heren B. Verhoeven22 en W.H. 
Tiemens (Gemeentewerken) als adviseurs 
van Hornecker optreden. Beide adviseurs 
beschreven het uiteindelijke resultaat als een 
tussenvorm tussen de ‘documentaire à la 
Bert Haanstra’ en de ‘propagandafilm voor 
vreemdelingenverkeer’, niet een ‘opzettelijke 
etalage van toeristische trekpunten, maar een 
schilderachtige documentaire van het wezen-
lijke der Stad’.23
Op 11 mei 1956 is het contract tussen 
Hornecker en de gemeente getekend, met de 
verplichting dat de film op 31 december 1956 
klaar zou zijn. Ruim een jaar na het tekenen 
van het contract moest het College vaststel-
len dat de cineast nog nauwelijks werk had 
gemaakt van zijn contractuele verplichtingen. 
Telefonische aansporingen van een medewer-
ker van het kabinet van de burgemeester om 
opnamen te komen maken van de ‘Sonsbeek-
flora’ en het ‘Folkloristisch Festival’ hadden 
Hornecker niet naar Arnhem kunnen lokken. 
Een draaiboek bleek hij nog niet gemaakt te 
IFCCFO %JU ESBBJCPFL XFSE VJUFJOEFMJKL JO
juni 1957 ter goedkeuring aan B&W voor-
HFMFHE%BBSOB[JKOEFPQOBNFOCFHPOOFO
maar Hornecker heeft de opnamen gestaakt 
omdat ze naar eigen zeggen niet geschikt 
waren voor de beoogde bioscoopfilm. Wat er 
daarna allemaal binnenskamers is besproken 
en welke acties zijn ondernomen door B&W, 
is onbekend. Hornecker vat het vervolg van 
de wordingsgeschiedenis van de film in een 
brief aan B&W als volgt samen:
Een onderhoud met de Heer B. Verhoeven 
bracht uitkomst. De Heer Verhoeven was 
bereid gevonden een scenario te schrijven, 
dat van de oorspronkelijke opzet, ‘een 
film over de culturele activiteiten in de 
Gemeente’, volkomen afweek en mijn idee, 
de sfeer van Arnhem weer te geven via 4 
beelden, zou helpen verwezenlijken.24
Bernard Verhoeven had al eerder als tekst-
schrijver voor de gemeente gewerkt. In 1956 
had het stadsbestuur een boekje met vier es-
says over Arnhem laten uitgeven, waarvan er 
één door Verhoeven was geschreven. Waar-
Rudi Hornecker tijdens opnamen op de Jansplaats, 
met gebruikmaking van een montagewagen van 
de gemeente Arnhem, 1958 (Gelders Archief, Fo-
tocollectie voormalig gemeentearchief Arnhem 2, 
nr. 1583-8908)
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schijnlijk was dit werkje als relatiegeschenk 
bedoeld.25 Van de film over Arnhem die 
uiteindelijk op 22 juni 1959 tijdens de Arn-
hemse filmweek in première ging, kan men 
zich afvragen wie daarop het grootste stem-
pel heeft gedrukt: cineast Rudi Hornecker of 
scenarioschrijver Bernard Verhoeven. Vooral 
Verhoevens teksten, die door toenmaals be-
kende auteurs als Elisabeth Andersen, Cees 
Laseur, Luc Lutz en Paul Steenbergen werden 
JOHFTQSPLFOCMJKWFOEFLJKLFSCJK%BBSCJK JT
het niet zozeer de inhoud als de stijl van het 
script die men zich na het bekijken van de 
20 minuten durende film zal herinneren.26 
Het taalgebruik van Verhoeven maakt op de 
moderne kijker een plechtstatige, gezwollen 
en gekunstelde indruk. Verhoeven zal zijn 
tekst humoristisch hebben bedoeld, maar het 
is niet daardoor dat zijn woorden anno 2014 
aan de kijker op zijn minst een glimlach zul-
len ontlokken. Blijkbaar dacht men daar in 
1959 nog anders over.
%F WJFS CFFMEFOXBBS EF mMN PN ESBBJU
[JKOEJFWBO,BSFMWBO(FMSFPQEF+BOTQMBBUT
van Neptunus aan de Jansbuitensingel, van 
Lorentz in het Sonsbeekpark en de zuil op 
het tegenwoordige Airborneplein (‘de Beren-
LVJM
"BO,BSFMWBO(FMSFXFSE	WJBEFTUFN
van Luc Lutz) de eer gegund de openings-
woorden te mogen spreken. Verhoeven zet 
hem neer als een ‘oprechte Arnhemmer’ die 
gehecht is aan de oude binnenstad en die 
met ironie spreekt over de ondeugden waar-
aan hij zich als hertog schuldig maakte. Hij 
is tegelijkertijd een vernieuwer en een ver-
nieler. Vanwege dit laatste voelt hij zich op 
zijn plek in de stad wier aangezicht door de 
PPSMPH[PHFTDIPOEFOJTA%BBSPNWPFMJLNJK
in het oude stadshart zo thuis. Het is heerlijk 
geschonden!’ En hij ziet daarin als hertog 
Getypte concepttekst van het scenario van de film ‘In Arnhem staat een beeld’, 1958 (Gelders Archief, 
2198 Secretarie gemeente Arnhem 1950-1959, inv.nr. 1741)
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een voordeel: ‘Wel, voorlopig is het oude 
stadshart nog een goed exercitieveld voor 
mijn ruiterscharen.’ Over die vernielde bin-
nenstad zegt hij ook met een ondertoon van 
optimisme en ironie: ‘Oud en nieuw mengen 
zich. Uit vernietiging komt vernieuwing.’27;P
XFSE,BSFMPQIFUXJUUFEPFLEFHSBQQFONB-
ker en relativist die we uit de geschiedenis 
niet kennen. Of de sprekende standbeelden 
van Bernard Verhoeven ook toeristen naar 
Arnhem hebben gelokt om daar de restanten 
van de oude stad en de nieuwe stad te be-
wonderen, vertelt de geschiedenis niet. 
Vandalisme, verplaatsing, vergetelheid
Vanaf de jaren zestig lijkt de belangstelling 
WPPSEFTUFOFO,BSFM MBOH[BNFSIBOE UF[JKO
WFSnBVXE %BU IFU CFFME FFO QFSTPPO WFS-
beeldt die historische betekenis voor de stad 
en de provincie heeft, lijkt geen rol meer te 
spelen bij de burgerij en het gemeentebe-
TUVVS ;FMGT EF )VJTTFOBSFO [JKO SPOE 
opgehouden met hun plagerijen. Het beeld 
bleef een bekend stuk straatmeubilair van 
de Jansplaats, maar veel meer ook niet. Op 
een bepaald moment stond het in de visie 
van de gemeente (Structuurplan voor de 
Binnenstad, 1978) in de weg en diende het 
om verkeerstechnische redenen verplaatst te 
worden. In het gemeentelijk jargon heette 
het dat de Jansplaats van een parkeerplein 
in een verblijfsplein zonder auto’s moest 
veranderen.28 ,BSFM NPFTU PPL XJKLFO WPPS
de eisen van vrije doorrijdruimte voor de 
hulpdiensten. Het gevolg van dit alles was 
dat hij naar de andere kant van de Jansplaats 
richting postkantoor opschoof. Op zijn nieu-
we plek en nieuwe voetstuk beheerst hij het 
plein meer dan vroeger en zijn uitzicht is 
ruimer geworden. Hij kijkt over de lengte van 
het plein richting Jansstraat. Vanaf de Jans-
straat zou de voorbijganger een mooi gezicht 
op hem kunnen hebben, als de kiosk daar 
OJFUJOEFXFHTUPOE;FMGLBO,BSFMEBBSOFU
overheen of langs kijken.
Bij de verplaatsing is de oorspronkelijke 
TPLLFM VJU  HFTOFVWFME %JF XBT PPS-
spronkelijk bekleed met platen van natuur-
TUFFOXBBSJOIFUPQTDISJGUXBTHFCFJUFME%F
bekleding moet al snel verdwenen zijn, want 
op foto’s uit de jaren vijftig en zestig zien we 
een gemetselde bakstenen sokkel, waarop 
later een bronzen plaquette is geschroefd. 
%F[FQMBRVFUUFWJOEFOXFUFSVHPQEFTPLLFM
XBBSPQ,BSFMUFHFOXPPSEJHTUBBU
/JFUT JT EF TUFOFO ,BSFM JO EF MPPQ EFS
jaren bespaard gebleven. In 1963 hebben 
‘grappenmakers’ zijn hoofd ontvreemd en 
in een park gedeponeerd. Het heette een 
‘studentengrap’ te zijn. Het Nieuwsblad van 
het Noorden kon het niet nalaten aan zijn 
bericht over de Arnhemse onthoofding een 
QBBS XPPSETQFMJOHFO UPF UF WPFHFO A,BSFM
zoals bekend, een beruchte losbol, blijkt 
deze karaktertrek ook nu nog te bezitten. 
Maar nu heeft hij dan toch zijn gezicht ver-
loren voor straf.’29 In 2009 werd het beeld 
door ‘een groep jongeren’ onthoofd, volgens 
%F(FMEFSMBOEFSXBT EJU BM EF WJFSEF LFFS
Het hoofd was lange tijd spoorloos. Op het 
moment dat de gemeente al had besloten 
een kopie te laten maken, werd het alsnog 
teruggevonden.30
*T EF TUFOFO,BSFM OB  KBBSOPH"SOIFNT
lieveling? Ik betwijfel het. Of is hij het nooit 
geweest en waren de woorden van Matser in 
1949 slechts een vrome wens? Hij is aan slui-
pende degradatie ten offer gevallen en heeft 
nu vooral een dienende functie. Hij kijkt als 
een bewapende opzichter over het plein en 
na sluitingstijd van de cafés is hij het verza-
NFMQVOUWPPSUFSSBTTUPFMFO%FQMBRVFUUFPQ
[JKOTPLLFMWFSUFMUXJFIJKXFSLFMJKLXBT;JKO
opvallende rol in de Gelderse en Arnhemse 
geschiedenis blijft daarbij helaas onderbe-
MJDIU %JF JT JO WFSHFUFMIFJE HFSBBLU FO [BM
niet snel meer voor het voetlicht worden 
gehaald. Wie hem beter wil leren kennen, 
zal de Jansplaats achter zich moeten laten en 
moeten gaan speuren in vergeelde boeken en 
tijdschriften. 
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